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ABSTRAKT
Etika e biznesit është përgjithësisht një disiplinë normative, kur standardet morale fillimisht
përkrahen dhe më pas zbatohen. Ajo bën vlerësime specifike për atë çka është e drejtë apo e
gabuar, duke pretenduar më tej edhe për atë çka duhet bërë dhe atë çka nuk duhet bërë.
Dhe e gjithë kjo lidhet dhe me përgjegjësit që ka një biznes ndaj etikes sepse kompania, e
cila ka përgjegjësi sociale, ndërton besueshmërinë e saj, pasuron imazhin e kompanisë, e
bën brendin/markën e saj më të fuqishme, kontribuon në përfitimin e ndjeshëm afatgjatë.

Tema e marrë në studim është një çështje shumë e rëndësishme për të kuptuar rolin dhe
rëndësinë e etikës dhe përgjegjësitë sociale.

Kjo është një çështje shumë delikate pasi sa do që një shoqëri të jetë në nivelin më të lart të
ndërgjegjësimit përsëri është shumë e rëndësishme që strukturat dhe puna të jetë në atë të
drejtë.
Metodat e mbledhjes së të dhënave do të bëhet përmes pyetësorit dhe intervistës. Ku do të
anketohen gjithsej 100 punëtorë të sektorëve të ndryshëm. Gjithashtu si raste studimi do të
analizojmë bankën e ProCredit dhe kompaninë Nike, duke u bazuar në problemet që kanë
pasur me etikën dhe përgjegjësitë sociale.

Në fund të punimit janë konkluzionet të cilat janë arritur si pasojë e analizës së fakteve dhe
diskutimeve të ndryshme të etikës dhe përgjegjësitë sociale, dhe ndikimet në biznese.
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1. HYRJE
Sot në botë janë duke u bërë ndryshimet dinamike në zhvillimet ekonomike. Vazhdimisht
jeta është duke u bërë më e komplekse e cila përcillet me strese nga rrethina afariste dhe
nga kërkesat dhe objektivat që i ka biznesi në të cilin janë të involvuar njerëzit. Biznesi dhe
rrethina e tij është ndeshur me një transformim shumë të shpejt nga ndryshimet
teknologjike duke kaluar nga ekonomia industriale në atë informatike. Këto ndryshime
sfidojnë njerëzit e të cilat, për pasojë kanë ndryshimet në jetën tonë, në familjet tona, në
biznese tona dhe në sjelljet tona. Veprimet dhe sjelljet tona në këto rrethana ndryshojnë
varësisht nga njerëzit, biznesi, kultura, morali, besimet, doket, zakonet dhe ligjet të cilat i
kanë aprovuar ajo shoqëri për të funksionuar si të tillë. Mirëpo në këtë dinamizëm të jetës
dhe dëshirës së shpeshtë të njerëzve për përfitime më të madhe ndodhin shkelje të
rregullave që vet i kemi vendos.
Para se të nisemi në rrugën e ngritjes në lartësinë dhe në sukseset e ndërmarrësi, tregut,
konkurrencës, luftës për sukses dhe realizimin e ëndrrave ndërmarrëse, ndërmarrësi në
thesin që e bartë në shpinë për këtë sukses duhet të vendos një numër të madh të gjërave që
janë të domosdoshme. Atë duhet ta ketë të mbushur me vetëbesim, dituri, durim,
këmbëngulësi, fuqi, dëshirë dhe diçka të cilën e ka fituar në shtëpinë e prindërve të vetë,
ndjenjën për të mirën dhe të keqen, të drejtën dhe jo të drejtën, për aftësinë e të dalluarit se
çka është mirë dhe çka është e keqe.
Në jetën afariste për çdo ditë duhet merren vendime afariste, si dhe të zgjidhen rrugët nëpër
të cilat duhet të ec biznesi ynë. Sfidat janë të mëdha, pasi që edhe vetë biznesi në rrethinën
dhe konkurrencën e vet paraqet një sfidë. Prandaj vendimet nuk janë të lehta, për shkak se
shumë lehtë mund të jem të keq , joseriozë, të padrejtë, jo korrekt, mashtrues, gënjeshtarë,
ose të rrugëtohet nëpër linjën e rezistencës së përhershme.
A lejohet që sukses të biznesit në shkeljet e ndryshme dhe mosrespektimit i vlerave morale
të vështrohet si diçka e zakonshme me të cilën duhet të mësohemi, apo do të kemi fuqi
morale nga rrethi familjar, ambienti shoqërorë

dhe ambienti ku punojmë që dukuritë

negative të mos t`i vështrojmë ndërmjet gishtërinjve, duke mësuar dhe bërë diçka që nuk
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është morale me të vetmin qëllim për ta fituar punën, rrogën për vete dhe për punëtor dhe
bëjmë diçka që ne në të vërtetë e dimë fare mirë se është jo e drejtë dhe jo ligjore.
Etika e biznesit dhe përgjegjësitë sociale kanë një rëndësi mjaftë të madhe në biznes. Pasi
që aplikimi i etikës dhe përgjegjësive sociale në biznes mund të sjellin fitime në biznes.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Etika e biznesit

Anembanë botës sot shumë flitet për etikën. Ashtu është edhe në vendin tonë. I qortojnë ata
që janë të këqij dhe nuk veprojnë sipas moralit u thonë se nuk kanë etikë. Kurse ata të cilët
janë të sinqertë, punëtorë dhe u ndihmojnë njerëzve, vlerësohen të mirë që e ndjekin etikën.
Për ata të cilët mendojnë dhe veprojnë me dhunë, llogariten se kanë humbur etikën.
Për të dhënë një përgjigje mbi termin “etikë” po kthehemi pas në retrospektivë për të
“gërmuar” që nga etimologjia e kësaj fjale e deri tek shkrimet filozofëve apo politologëve
më të hershëm që e kanë përdorur këtë term.
Fjala etikë buron nga shprehje greke “ethos” që nënkupton karakter, zakon. Ky koncept ,
kuptim nënkupton standardet dhe mënyrat e sjelljes së njerëzve, të cilat shpesh herë janë të
njohura edhe me fjalën moral (Vuko, 1981).

Pra, etika ka domethënien e traditës, dokeve dhe shprehive. Etika është një tërësi normash
që i bën idealet, vlera në praktikat e përditshme, ndërsa vlerat janë parime të pranuara në
mënyrë kolektive që e drejtojnë gjykimin tonë, drejt asaj se çfarë është e drejtë dhe e
gabuar.
Një tjetër përkufizim për etikën shpreh se etika është procesi nëpërmjet të cilit dallojmë të
drejtën nga e gabuara dhe veprojmë në përputhje me atë që ne e quajmë të drejtë
(Denhardt, 2007).
Etika mund të përkufizohet edhe si një përpjekje sistematike nëpërmjet përdorimit të arsyes
që i jep kuptim eksperiencës tonë morale individuale apo shoqërore në mënyrë të tillë që të
përcaktojë rregullat të cilat drejtojnë sjelljen e njeriut (Rohr, 1991).
Disiplina e etikës nuk ka qenë vlerësuar si duhet deri në vitet e 70-ta, kur filozofët nisën të
shkruajnë mbi etikën e biznesit. Ishte Universiteti “ Sankt Gallen ” në Zvicër, i cili në vitin
1984 ngriti për herë të parë një qendër kërkimore për etikën e biznesit.
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Etika e biznesit është një disiplinë relativisht e re, e cila po bëhet pjesë gjithnjë e më e
rëndësishme e studimeve të biznesit. Për të arritur objektivin e tij, që është realizimi i
fitimit për pronarët / aksionarët, mund të ndodh që biznesi të mos tregojë kujdesin e duhur
për nevojat apo dëshirat e të tjerëve (Cela, 2003).

Sot kur kjo lëmi ka filluar të trajtohet nga ekonomistët, ka një qëndrim të paarsyeshëm
habie rreth faktit pse me këtë fushë merren edhe ekonomistë. Ata nuk kanë çka të kërkojnë
në këtë lëmi dhe futja e etikës dhe lëmine e ekonomisë vetëm sa krijon një konfuzion dhe e
bën më të vështirë. Prandaj shumë mendime janë dhënë nga ekonomistët mbi etikën.
Drejtuesit e korporatave në përgjithësi qëllimin e tyre do ta kenë për të bërë sa më shumë
para që të jetë e mundur, e këtë gjë ata mund ta arrijnë vetëm në përputhje me rregullat e
tyre themelore të shoqërisë, si ato të mishëruar në ligj dhe ato të mishëruar në porosi etike.
Gjithashtu ata që mund të mbajnë përgjegjësi janë vetëm individët, mirëpo një biznes nuk
mund të ketë përgjegjësi (Friedman, 2009).

Një tjetër ekonomist e sheh argumentin e Friedmanit si konsesualist dhe të pabazë, duke
lënë të kuptohet se me lirin e pakufizuar e korporatave do të përfitonim të gjithë në afate të
gjatë (Duska, 2003).
Në mënyrë të ngjashëm një ndër themeluesi i menaxhmentit në lidhje me etikën thotë : Nuk
ka as një etikë të veçantë të biznesit e gjithë varet nga nevoja që korrespondon me biznesin,
duke lënë të kuptohet se standardet e etikës personale mund të mbulojnë të gjitha situatat e
biznesit (Drucker, 1982).
Bota e biznesit nuk i bëri një pritje të ngrohtë. U shfaqen dyshime rreth eticieneve. Kjo
lidhet me faktin e mungesës së eksperiencës. Ku pavarësisht kësaj u arrit rikonsiderimi i
rëndësisë dhe rritje e ndjeshmërisë së moralit në marrëdhëniet e tregut. Gjithashtu është
arritur edhe ndërtimi i një tërësie mjetesh akademike afatgjatë që shërbejnë për zgjidhjen e
dilemave morale si dhe përpunimi i një mendimi teorik mbi parimin e nacionalitetit
ekonomik.
Etika e biznesit është një mënyrë e të konceptuarit, bashkimit, komunikimit, kryerjes së
punëve në pajtim me normat shoqërore, natyrore dhe biologjike sipas ligjshmërisë së
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mjedisit që e rrethon njeriun. Pra etikën në biznes mund ta definojmë si zhvillim, kryerje të
punëve ose afarizëm – biznes në pajtim me rregullat shoqërore dhe të natyrës (Gibson,
2007).
Pse biznesi ka nevojë për etikë ? – Imagjinoni situatën ku nuk ka një strukturë morale për
asnjë veprim, nuk ka sistem juridik, nuk ka fuqi më të madhe se ajo individuale, e cila do të
gjykojë konfliktet, dhe situatën në të cilën populli është i lirë të realizojë interesat e veta.
Mirëpo, qasja e individit për realizimin e interesave të veta personale shpesh pengohet prej
burokratëve, mbrojtja e ambientit të njeriut – ligji për këtë, politika tatimore, ligji lidhur me
afarizmin në ekonomi dhe kufizimet e tjera të ndryshme që e rregullojnë jetën ekonomike
në fillim do të duken atraktive. Mirëpo, kur fillojmë të ndeshemi me zbatimin e tyre dhe i
barazojmë ato me realizimin e interesave tona personale, atëherë shohim se nuk ka barazi të
plotë.
Këtë gjendje Hobs e quan “gjendja e natyrës” ose “ kushtet e luftës” , në të cilën secili do
të jetë armik i secilit. Në këto kushte ekzistenca është e mjerueshme dhe vlerat etike nuk
mund të imagjinohen. Në këto kushte mund të flitet për mjerim, varfëri, poshtërsi, brutalitet
dhe mungesa.
Pra etikën në biznes mund ta definojmë si zhvillim, kryerje të punëve ose afarizëm – biznes
në pajtim me rregullat shoqërore dhe të natyrës. Gjithashtu përbën një studim të
specializuar e cila merret me të drejtat dhe gabimet morale (Hobbs, 1983).

Çështja e etikës së biznesit, edhe pse duket e thjeshtë në pamje të parë, shpesh herë
ngarkohet me një ndjenjë të fortë emocioni, duke u shoqëruar në të njëjtën kohë me një seri
mitesh e keqkuptimesh. Liderët dhe menaxherët kërkojnë të kenë më tepër informacion
praktik për menaxhimin etik, pasi ky lloj menaxhimi sjell përfitime morale dhe përfitime
praktike në vendin e punës, të cilat bëhen gjithnjë e më shumë të kuptueshme sot, ku merr
një rëndësi të veçantë kuptimi dhe menaxhimi i shumëllojshmërisë së vlerave.
Etika e biznesit konsiderohet e rëndësishme për shkak të vetë biznesit. Nuk mund të
barazohet etika e individit me atë të biznesit. Nëse do të bëhej kjo, ne do të kërkonim dhe
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do të rekrutonim njerëz, të cilët reflektojnë vlera të larta etike. Ku, vlerat personale të
individit janë vetëm si faktor shumë i rëndësishëm i etikës në biznes, në radhë të parë rreth
procesit të marrjes së vendimeve (Havolli, 2006).

Ndërsa, morali i individit është i lidhur dhe i ndikuar nga një numër i ndryshëm i veprimeve
dhe gjendjeve me të cilat individi mund të ndeshet në punë dhe në jetë.

Prandaj, etika e individit dallon nga etika e biznesit në ato koncepte ku duhet të zbatohen
vlerat morale të individit, në kontekstin e rregullave të ndërmarrjes, në kontekstin e
zhvillimit të biznesit sipas vlerave etike (Gibson, 2007).
Njerëzit e biznesit janë të prekur edhe nga eprorët e tyre dhe kolegëve të menjëhershme kur
marrin vendime të biznesit dhe mund të ndihen nën presion të sillen jo etike kur kërkojnë
për të bërë fitime. Gjatë viteve të fundit shumë firma dhe industritë janë përpjekur për të
zhvilluar kodet e sjelljes që mund të përdoret për të udhëzuar menaxherët kur marrin
vendime.
Etika e biznesit trajton problemet në mes të ekonomisë dhe moralit, shqyrton statusin moral
të veprimeve ekonomike në praktikë, karakteristikat e marrëdhënieve tregtare për një
ekonomi në të cilën rëndësinë më të madhe e ka prona dhe liria e plotë ekonomike (Havolli,
2006).
Duke punuar si një biznes etike ka shumë përfitime, jo pak prej të cilave është aftësia për të
tërhequr dhe për të mbajtur investitorët, punonjësit dhe konsumatorët. Duke ditur se
kompania që merret ka deklaruar moralin e tyre duke ber një premtim për të punuar në një
mënyrë etike dhe të përgjegjshme. Kur punon për një kompani me etik të fortë të biznesit,
punonjësit janë të rehatshme duke e ditur se ata nuk janë nga veprimet e tyre ose
mosveprim lejuar praktikat jo etike për të vazhduar. Konsumatorët janë në lehtësinë për
blerjen e produkteve apo shërbimeve nga një kompani e ata dinë në burim materialeve dhe
punën e tyre në një mënyrë etike dhe të përgjegjshme (Blog, 2013).
Benefitet nga sjellja e etikës në biznes mund të jenë të jashtëm dhe të brendshëm. Benefitet
e jashtme të etikës së biznesit janë:


Ndërton reputacion tek konsumatorët.

6



Krijon besim brenda komunitetit të bizneseve.



Zvogëlon kostot e biznesit.

Ndërsa benefitet e brendshme janë:


E ngritë moralin e punëtorëve.



Punëtorët observojnë të gjitha sjelljet menaxheriale.



Ata nuk do t`ju besojnë mbikëqyrësve të tyre dhe në qoftë se shohin një sjellje
shumë të vogël jo etike (Denhardt, 2007).

2.2 Kodi i etikës

Një kod i etikës, i quajtur edhe një kod sjelljeje apo kod etik, i parashtron kompanisë
vlerat, etikën, objektiv dhe përgjegjësitë. Një kod i shkruar i etikës duhet të japë udhëzime
për punonjësit se si të merren me situata të caktuara etike. Çdo kod i etikës është i
ndryshëm dhe duhet të pasqyrojë kompanisë etikën, vlerat dhe stilin e biznesit. Disa kode
janë të shkurtër, duke përcaktuar vetëm udhëzime të përgjithshme, dhe të tjerët janë
manuale të mëdha, që përfshijnë një larmi të madhe të situatave

.

Një kod i etikës së biznesit zakonisht nuk qëndron vetëm, ajo punon në lidhje me
deklaratën e misionit të kompanisë dhe të politikave më specifike në lidhje me sjelljen për
të dhënë punonjësit, partnerët, shitësit, dhe të jashtmit si një ide se çfarë duhet të bëj
kompania të mbijetoj dhe se si anëtarët duhet sillen.
Kodi i etikës ka qëllim të jep drejtim të gjitha vendimeve menaxheriale, duke krijuar kështu
bazament nga ku vendimet të fillojnë themelet. Kjo ndihmon gjithashtu në kuptimin e
kufizimeve që organizata ka në lidhje me veten apo me grupet e interesit. Një kod etike
zyrtar dhe i komunikuar siç duhet mund ta mbrojë kompaninë edhe nga ana ligjore apo e
reputacionit në rastin kur një punonjës i saj shkel një standard etik (Denhardt, 2007).
Kodet e etikës mund të mbulojnë çdo sektor dhe çdo nivel të një organizate, që nga
drejtuesit më të lartë deri tek punonjësit e thjeshtë. Standardet etike në nivel korporate
duhet të jenë të përgjithshëm, me terma idealiste dhe të komunikojnë vizionin e etikës në të
gjithë organizatën me një dokument të vetëm. Ndërsa standardet etike që mbulojnë njësi të
veçanta biznesi mund të jenë më të përveçme, duke marrë parasysh faktorët gjeografik,
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kulturorë, llojin e industrisë, etj. Kodet etike brenda një departamenti janë akoma më shumë
specifikë, duke u bazuar tek eksperiencat dhe kërkesat e brendshme të një departamenti.
Kodet etike janë të thjeshtë për t’u hartuar nga një drejtues organizate edhe pa ndihmën e
askujt tjetër, por nëse drejtuesi vepron kështu, ka shumë mundësi që ai kod me atë set
standardesh të dështojë dhe të mos e përmbushë qëllimin për të cilin u krijua. Përfshirja e
niveleve të ndryshme të punonjësve në hartimin e kodit është mënyra më e mirë për t’u
siguruar që ai do të mirëpritet nga e gjithë organizata. Rishikimi i kodit herë pas here në
varësi të ndryshimeve të industrisë apo mjedisit ligjor, është i këshillueshëm (Bota e
menaxhimit).
Çështjet etike janë jetësore në mjedisin e biznesit sot dhe kompanitë e zgjuara japin
maksimumin për ta bërë një kod etike të përshtatshëm dhe për të komunikuar rëndësinë e tij
tek punonjësit. Një mënyrë për të rritur efektivitetin e kodit të etikës është duke zbatuar
programe specifike trajnimi për këtë çështje. Nga këto programe duhet të përfitojnë edhe
punonjësit aktual, edhe të sapoardhurit. Punonjësit mund të nxiten për të zbatuar rregullat e
kodit edhe duke përcaktuar shpërblime në lidhje me sjelljen e tyre etike. Kodet e etikës
marrin një rëndësi shtesë dhe ndërlikohen kur bëhet fjalë për mjedisin ndërkombëtar.
Standardet etike ndryshojnë shumë midis vendeve dhe rajoneve, kështu që njerëzit e
biznesit duhet të jenë të mirë informuar për shumicën e standardeve etike të kulturave të
ndryshme. Kodi i kompanisë mund të parashikojë kompromise në lidhje me standardet
etike të vendeve të ndryshme, ose të qëndrojë i njëjtë për të gjithë vendet . Arsyet për të
pasur një kod etike në çdo lloj organizate janë shumë më bindëse sesa alternativa për ta
drejtuar organizatën pa një të tillë (Ingram, 2010).

2.3 Objekti i etikës së biznesit dhe fushat kryesore të tij

Vendosja e objektivave etike është proces me të cilin organizatat zbatohen vlerat etike në
objektivat e tyre dhe veprimet me të cilat ata do të arrijnë ato. Këto vlera etike duhet të
mbulojën të gjitha veprimet e organizatës nga taktikat për strategjinë.
Bizneset mund të përballen me disa nga çështjet e mëposhtme, të cilat kanë dimensione
etike:
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A duhet të prodhojë në një kosto të ultë zhvillim ekonomi ?



A duhet të promovuar produktet që mund të dëmtojë shëndetin ?



A duhet të kërkojnë të dëmtojnë konkurrentët tanë ?



A duhet të paguajnë normat e pagës minimale për të punësuarit tanë ?



A duhet ne të punësojmë punën imigrant për të ulur shpenzimet ?



A duhet të transferojnë njësitë tona të prodhimit në vende më ligje më pak të rrepta
të shëndetit dhe sigurisë ? (Gibson, 2007).

Dy nga fushat kryesore që tradhtohen gjerësisht nga etika e sotme e biznesit janë :
Keqtrajtimi apo çorientimi menaxherial dhe konfuzionet morale.
Çorientimi (keq – udhëzimi) menaxherial:
Kjo fushë etikës trajton në thellësi praktikat ilegale, jo etike apo të dyshimta të
menaxherëve individual, apo të organizatës së biznesit, shkaqet që kanë çuar në këto sjellje,
si dhe mjetet që përdoren për t`i korrigjuar. Megjithatë, jo rrallë ndodh që etika e biznesit të
trajtojë dilema , të cilat nuk kanë asnjë indikacion të qartë që tregon se një veprim a sjellje
është e drejtë apo e gabuar.

Konfuzionet morale:
Një nga fushat tjera që e trajton gjerësisht etika e biznesit është “menaxhimi në kushtet e
konfuzioneve morale”, i cili përfshinë një mori problemesh etike me të cilat menaxherët
merren pothuajse për ditë. Si të tilla mund të përmenden konflikti potencial i interesave,
përdorimi i gabuar resurseve, keq menaxhimi i kontratave e marrëveshjeve e të tjera
(Havolli, 2006).

Faktorët që kanë çuar në një zhvillim të shpejtë të disiplinës së etikës së biznesit janë të
ngjashëm me faktorët që kanë pararendur edhe zhvillimin e disiplinave tjera të menaxhimit.
Për shembull, nevoja që kishin organizatat e biznesit për të menaxhuar me një imazh më
pozitiv ndaj publikut - bëri që të lindë disiplina që trajton marrëdhëniet publike ; nevoja për
një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore – bëri që të lindë disiplina e menaxhimit të
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burimeve njerëzore (Dobrin, 2009).

2.4 Faktorët që ndikojnë në një sjellje etike së menaxherëve

Në një organizatë shpesh herë drejtuesit si dhe menaxheret e saj përballen me një sërë
problemesh të natyrave të ndryshme të cilat shkaktohen nga një sferë e gjerë faktorësh të
një mjedisi të ndryshëm. Një sfidë e rëndësishme e menaxhimit, është operimi i organizatës
në një mënyrë të tillë, ku çdo punonjës të zhvillojë në veprimtarinë e tij brenda kufijve të
etikës menaxheriale.
Faktorët e organizatës që influencojnë sjelljen etike janë: Faktorët e jashtëm dhe faktorët e
brendshëm, që ndodhen në mjedisin brenda saj (Cela, 2003).

2.4.1 Faktorë të jashtëm

Faktorët e jashtëm janë faktorë të cilët ekzistojnë në mjedisin e organizatës, jashtë kontrollit
të saj, të cilat janë:


Mjedis konkurrues: Ky faktor nxit sjelljen jo etike në mjedisin ku organizata
operon, atje ku konkurrenca është e fortë. Ekzistenca e një konkurrence të niveli të
lartë i shtyn organizatat të sillen në mënyrë jo etike duke kryer veprime të ndryshme
si lidhjen e marrëveshjeve të paligjshme etj. Sjelljet jo etike shfaqen si në
organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse.



Burimet në dispozicion: Ekzistenca e një numri të kufizuar të burimeve sjell
lindjen e sjelljeve jo etike. Çdo organizatë ka si objektiv të rrisë të ardhura,
përformancën si dhe imazhin e saj, por pamjaftueshmëria e këtyre burimeve të
nevojshme për të zhvilluar aktivitetin e saj drejtojnë në kryerjen e sjelljeve jo etike.
Por nuk duhet të harrojmë dhe faktin se edhe pse mund të ekzistojnë burime të
mjaftueshme përsëri mund të kemi sjellje jo etike.



Varësia ekstreme: Për shkak të llojit të veprimtarisë që ushtron një organizatë,
ndodh që ajo të jetë e lidhur me disa organizatash të tjera. Dhe kjo mund të sjellë
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shfaqjen e keqkuptimeve të ndryshme, të ryshfeteve, korrupsionit e të tjera (Dobrin,
2009).

2.4.2 Faktorët të brendshëm

Faktorët e brendshëm janë faktorët që ndodhen në mjedisin brenda saj.


Presioni: Ky faktor nxit punën në një biznes, duke mos i kushtuar rëndësi të madhe
prodhimit me cilësi të lartë dhe të premtuar ndaj klientëve, në kohë dhe procesit të
prodhimit. Kjo sjell prodhim jocilësor dhe jo të dëshirueshëm.



Pakënaqësia: Pakënaqësia është shfaqur prej punonjësve në një vend pune mund të
çoj në sjellje jo etike.



Delegimi i autoritetit dhe nxitja e novacionit: Mënyra e delegimit të autoritetit,
zhvillimi i teknologjisë bashkëkohore, çon edhe ky në një sjellje jo të pëlqyeshme,
jo etike. Rëndësi në identifikimin e faktorëve duhet të ketë për të dy grupet. Interesi
më i madh duhet të tregohet prej menaxherëve të cilët janë edhe drejtuesit e një
organizate. Presioni bie mbi menaxherët e niveleve të mesme dhe të ulët (Dobrin,
2009).

Tabela 1. Arsyejet pse ndodhin problemet etike në biznes

Natyra e qasjes
Arsyeja

së problemit

Qëndrime tipike

“ Unë dua atë ! ”.

Vetvetja kundër

Fitime

dhe interesave

të Mentaliteti

interesi egoist.

tjera.

egoist.

Presionet

Për

konkurruese

kundrejt

personale

mbi

fitimet

e interesave

Sjellja

“ Ne duhet ti

interes
Mentaliteti
të Bottom- linë

mundim të tjerët
me çdo kusht ”.
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tjera.

forta.
Objektivat

e Intersat

interesit kundër kundër

Boss
vlerave Mentalitet

personale.

vlerave

Autoritar.

“ A ” si themi
ose tjetër!.

personale.
Cross

– Kontradiktat

e Vlera

e “ Të huajt kanë

Interesave

kompanisë

mentalitetit

një nocion të asaj

kulturore.

kundër traditave etnocentrik.

që është e drejtë

kulturore.

dhe e gabuar ”.

(Gibson, 2007).

2.5 Konfliktet në biznes

Konflikti kërkon nga individi ose ndërmarrja që të bëjë përpjekje që atë ta zgjidhë me
aksione të ndryshme dhe të mundshme, me të cilat duhet të vlerësohet a është veprim i
drejtë apo i gabuar.
Çështjet etike zakonisht rrjedhin nga konfliktet ndërmjet vlerave dhe filozofisë individuale
dhe nga qëndrimet e ndërmarrjeve ndaj njerëzve në punë dhe shoqërisë në të cilën ata
jetojnë. Rrethina e biznesit shkakton një mori konfliktesh etike. Përpjekjet e organizatave /
ndërmarrjeve për të realizuar interesat – objektivat e veta mund të jenë në konflikt me ato
individëve, përkatësisht me punëtorëve që i punëson dhe ,shpeshherë, edhe me rrethinën e
saj afariste (Gibson, 2007).
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2.5.1 Lindja e konflikteve

Konflikti i roleve

Ryshfeti
Trafikimi e influences

Trafikimi i

Konfliktet

Transaksionet
Konflikti i
interesave

Dhuratat dhe Defrimi
Punësim i jashtëm
Marrëdhëniet me të
afërimit
Punësim në të

Figura 1. Konfliktet e etikës së biznesit
(Dobrin, 2009)

Çështjet etike zakonisht lindin dhe mund të maten nga konfliktet, nga të cilat rrjedhin, për
këtë edhe është mirë të shqyrtojmë problemin e lindjes së konflikteve. Shumë punëtorë
përdorin ose kanë vlera dhe standard të ndryshme etike, varësisht se ku janë : në një mënyrë
tjetër veprojnë në punë dhe tjetër mënyrë sillen në shtëpi.
Ky konflikt krijohet për shkak të presionit që bëjnë ndërmarrjet / përkatësisht menaxherët,
duke i inkurajuar punëtorët e vet në veprime jo etike për realizimin e objektivave të
biznesit.

Konflikti i roleve:
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Në këto raste kemi të bëjmë me konflikte midis roleve të ndryshme që ne kryejmë në jetën
tonë të përditshme. Atributi kryesor me këtë lloj konflikti përgjegjësie është koncepti i
“rolit” p.sh. Prind dhe mësues, gjykatësi dhe fëmija i tij në bankën e akuzuarve etj.
Gjithmonë në këto lloj konflikti përgjegjësie, tërësi vlerash të ndryshme shfaqen për të
ndihmuar kërkesat e këtyre roleve (Havolli, 2006).

Konflikti i interesave:
Një moment tjetër kur ne ndjejmë konflikte në përgjegjësitë tona ka të bëj me situatë, ku
interesat tona personale ndeshen me detyrimet tona si zyrtare publike. Në shumicën e
rasteve këto janë raste që na ofrojnë ne një mundësi për të përdorur pozicionin tonë për
përfitime personale. Me termin “interes” nënkuptojmë të gjitha ato influence, angazhime,
emocione që e bëjnë gjykimin tonë më pak të besueshëm dhe të njëanshëm se ç`do të ishte
ndryshe.
Konflikti i interesave shfaqet në forma të ndryshme , ndër më kryesoret e të cilave janë:


Ryshfeti: Ky është pranimi i paligjshëm i parave ose sendeve të tjera me vlerë,
përfitimi i favoreve të ndryshme nga nëpunësit civil të cilët shfrytëzojnë pozitat e
tyre zyrtare. Në përgjithësi ryshfeti ka të bëj me paratë, por mund të inkuadrojë edhe
përfitime të tjera si favore të ndryshme, premtime për publicitet të favorshëm, ose
oferta për tu bërë pjesëtar i qarqeve sociale ekskluzive.



Trafikimi e influencës: Ndodh kur një nëpunës civil përpiqet të influencojë një
vendim qeverie në favor të një pale të tretë në të cilin nëpunësi ka një interesat të
veçantë. P.sh kur një nëpunës i lartë me të drejtë vendimmarrje jep një urdhër për të
kryer një punim ku ndërmarrja e tij private jep një kontribut të konsiderueshëm.



Trafikimi i informacionit: Kemi të bëjmë në ato raste kur zyrtarët shfrytëzojnë
informacionin zyrtar që nuk është i hapur për publikun e gjerë, dhe e përdorin për
qëllimet e tyre personale.



Transaksionet financiare: Kemi të bëjmë në ato raste kur nëpunësi civil ka
interesa financiare të drejtpërdrejta ose te tërthorta që konfliktojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë me përformancën e punës së kryer.

14



Dhuratat dhe Dëfrimi: Pranimi i dhuratave ose “i mikpritjes” krijojnë konflikt
nëse ato influencojnë kryerjen e paanshme të detyrave të nëpunësit. Këtu përfshihen
blerje me çmime të ulura, bileta teatri, pushime, përdorimi i padrejtë i automjeteve,
pajisje etj.



Punësim i jashtëm: Punësimi i pjesshëm ose part – time, konsulenca, mund të
shkaktojnë një konflikt interesash me detyrat zyrtare. Kemi konflikt nëse bëhet fjalë
për punë që janë të lidhura ose me interesa të ndërsjellat. Për punët që nuk kanë
lidhje atëherë nuk kemi konflikt interesash.



Punësim në të ardhmen: Nëse një punonjës i Administratës Publike kryen një
veprim sot në favore të një pale të tretë me qëllim që, mbas përfundimit të kohës në
detyrë, të fillojë të punojë në entin që i ka bërë favor, atëherë kemi të bëjmë me një
konflikt interesi.



Marrëdhëniet me të afërmit: Situatat kur një nëpunës civil mund të bëjë favore
për një të afërm, përbëjnë në vetvete një konflikt. Ky lloj konflikti mund të ketë
rrënjët në interesat joekonomike (Boundless).

2.6 Komponentët e etikës së biznesit

Respekti

Komponentët e etikës

Përgjegjësia

së biznesit

Rezultatet

Figura 2. Komponentët e etikës së biznesit
(Duska, 2003)
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Në grafik janë paraqitur komponentët e etikës së biznesit. Ku në vazhdimësi do të
përmendim veçoritë kryesore të komponentëve të etikës së biznesit.

2.6.1 Respekti

Fjala e parë në etikën e biznesit është respekti. Është një qëndrim, një vlerë e cila duhet të
aplikohet me njerëz, me resurse që i disponon dhe me rrethinën e biznesit tuaj.
Respekti përfshin sjelljen sikur:


Respektin e gjithsecilit (konsumatorëve, bashkëpunëtoreve, konkurrentëve) me
dinjitet.



Shfrytëzimin e mjeteve të ndërmarrjes, pajisjeve, kapitalit, kohës, në mënyrë
efecientë dhe vetëm për biznes



Mbrojtjen dhe përparimin e rrethinës suaj ku punoni, nëpërmjet ligjit, rregullave dhe
rregullore të ndryshme të cilat ekzistojnë, për të mbrojtur botën që na rrethon dhe
jetën tonë (Cela, 2003).

2.6.1 Përgjegjësia

Ju si ndërmarrës keni përgjegjësi për suksesin tuaj të cilin e dëshironi. Mirëpo, duhet të
keni përgjegjësi për konsumatorë, bashkëpunëtorë, për ndërmarrjen tuaj dhe , në fund ,
edhe për vetveten me aktivitete sikur që janë :


Duke prodhuar prodhime dhe shërbime me cilësi, kualitete dhe në kohë të caktuar.



Duke bashkëpunuar dhe duke ngritur pjesëmarrjen tuaj në aktivitetet e ndërmarrjes.



Duke vlerësuar dhe plotësuar kërkesat e mundshme të njerëzve që punojnë për ju
dhe duke i vlerësuar ato (Naagarazan, 2016).

2.6.3 Rezultatet
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Përfshijnë komponentin e tretë në fushën e etikës së biznesit. Është mjaftë e rëndësishëm që
plotësimi i rezultateve të behët në rrugë të drejtë, të kuptueshme dhe të pranueshme për
njerëzit në marrëdhënie pune. Ne vazhdimisht duhet të bëjmë përpjekje që të largohemi nga
sintagmat, “rezultatet e arsyetojnë mënyrën e realizimit të tyre”.
Zakonisht angazhimi i ndërmarrësve është realizimi i rezultateve të cilat janë paraparë,
përkatësisht përmbushja e kërkesave të konsumatorëve tuaj, të jeni më i mirë ose në
mënyrë optimale prezent në tregun tuaj. Gjithashtu, nga ndërmarrësit pritet që këto rezultate
të realizohen në mënyrë të ligjshme dhe morale, duke qenë në mënyrë të qartë etike. Nëse
keni humbur këto cilësi ju keni marrë rrezikun mbi vete që të humbni biznesin dhe
karrierën tuaj (Cela, 2003).

2.7 Rasti i etikës së biznesit në Kosovë

Biznesi privat në Kosovë ende është një biznes pa një mbështetje institucionale.
Fatkeqësisht njerëzit që e udhëheqin biznesin duhet të ballafaqohen me problem të mëdha
në tregun e brendshëm dhe me pamundësinë e depërtimit në tregun e jashtëm. Për të
realizuar fitime dhe akumulimi më të madh këto biznese nuk deklarojnë në mënyrë reale të
fitimit në mënyrë që ajo takes ne fitim t`i mbetej biznesit. Operimi i bizneseve të
paregjistruara të cilat i shmangen obligimeve ndaj shtetit (Koha Ditore, 2011).
Problemet etike rreth marketingut janë të njohura për shoqëritë në fazën e tranzicionit.
Zakonisht reklamat dhe spotet të ndryshme në mediat elektronike dhe ato të shkruara në
dukje të parë serioze dhe tërheqëse për konsumatorin, nuk janë të sakta dhe nuk përmbajnë
cilësinë e deklaruar në mjeteve provuese.
Tregtimi i mallrave ushqimore pa kontroll lidhur me cilësinë dhe afatet e përdorimit ende
në Kosovë është një veprim jo etik i drejtuar kundër konsumatorit, vetëm me qëllim që të
vilen fitime më të mëdha pa marrë parasysh shkallën e rrezikshmërisë (Cela, 2003).
Tregtimi i barnave jashtë çdo parametri institucional ka bërë që të rrezikohet në mënyrë
serioze shëndeti i njerëzve në nevojë nga këto barna duke u tregtuar sikur mallrat e
konsumit të pa asnjë kontroll cilësore, profesionale.
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Problemi tjetër i cili ka dimension etike është

edhe problemi i menaxhmentit të

ndërmarrjeve në Kosovë. Në kushtet e papunësisë së madhe mund të keqpërdoren dhe të
bëhen presione të ndryshme jo etike ndaj njerëzve të punësuar në ndërmarrje. Nëpërmjet
vendimeve të ndryshme ndërmarrësi mund të ndikojë fare thjesht në jetën e të punësuarave
e veçmas rreth kritereve: të drejtësisë, paanshmërisë, trajtimit të punëtorëve, pagave,
mënyrës së pushimit nga puna, mënyrës së përcaktimit të punës-përcaktimit të detyrave të
punës janë disa nga fusha ku më së shpeshti pronari, menaxheri marrin vendime jo etike
(Radio Evropa e Lirë).
Sjelljet tjetër jo etike është veprimi i biznesit joformal. Ky biznes rrezikon vlerat e vërteta
në mënyrë jo etike duke u futur në konkurrencë me ndërmarrjet të cilat bëjnë biznes sipas
parimeve dhe rregullave të aprovuara në mënyrë institucionale.
Në këto rrethana ka falsifikime, shfrytëzime të drejtave të autorit, dhe forma të tjera të cilat
me lehtësi futen në treg por me vështirësi luftohen nga tregu dhe nga jeta ekonomike
(Koha Ditore, 2011).
Forma më e rendë e zhvillimit dhe e thyerjes së parimeve etike të zhvillimit të biznesit
është kontrabandimi i produkteve të ndryshme ( naftë, duhan, produkte të ndryshme etj. )
dhe në fund një dukuri e cila është mjaft e rrezikshme dhe e vështirë për shoqëritë më të
zhvilluara se ajo e Kosovës, është korrupsioni.
Dukuria e korrupsionit për vendet në tranzicioni është shndërruar në një nga pengesat
kryesore për zhvillimin ekonomik afatgjatë dhe për ndërtimin e institucioneve të
qëndrueshme demokratike. Faza në të cilën gjendet Kosova e bën të domosdoshme
ndërmarrjen e masave serioze në fushën antikorrupsionit, në mënyrë që të mos vihen në
rrezik të arriturat në rindërtimin e vendit (Radio Evropa e Lirë).
Shembull më drastik ku korrupsioni është shndërruar në pengesën kryesore për zhvillimin
e gjithmbarshëm shoqëror paraqesin vendet fqinjë me Kosovën, në të cilat, ku më tepër e
ku më pak, korrupsioni ka marrë formën e tij më të shëmtuar, respektivisht është bërë pjesë
e sistemit shoqëror. Po ashtu, edhe e vendet e rajonit janë të prekura nga kjo dukuri. Kjo
dëshmohet nga renditja e tyre në listën e ti.
Nga kjo mund të kuptojmë se problemet e etikës në biznes janë të mëdha dhe të panumërta.
Ekonomia është një presion të madh të korrupsionit. Në situatën kur ende shteti nuk është i
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konsoliduar gjenden njerëz, biznese dhe titullar të ndryshëm të pozitave të rëndësishme të
cilët abuzojnë normat dhe ligjet e bërjes së biznesit duke kërkuar rrugë anësore për
përfitime individuale (Cela, 2003).

2.8 Si të përmisojmë etikën në punë?

Një ekip e studiueseve të menaxhimet ka rekomanduar disa veprime për me përmirësuar
etikën në punë :
1. Sillu në mënyrë etike.
Menaxherët janë shembull i lidhur me sjelljet të cilat japin sinjale të qarta rreth sjelljeve
etike. Pra, sjellja etike është kusht nga lartë poshtë.

2. Testo punonjësit aktual.
Në mënyrë të habitshme punëdhënësit janë të pakujdesshëm kur vjen puna për të
kontrolluar referencat, certifikatat, dorëshkrimet dhe informacionet tjera të nevojshme nga
biografia e njerëzve të cilët kanë aplikuar për ndonjë vend pune. Veprimi këmbëngulës në
këtë fushë mund të testojë fushat të cilat mundem me qenë të zymta nga dokumentacioni
nuk mund të identifikohen.

3. Zhvillo një kod etik me kuptim.
Kodet e etikës mund të kenë një ndikim pozitiv në qoftë se ato i plotësojnë këto kritere:


Nëse ato janë të shpërndara te secili punëtor.



Nëse ato mbështeten nga niveli më i lartë i menaxhmentit të ndërmarrjes,



Nëse u referohen praktikave specifike dhe dilemave etike që merren në konsideratë
nga punonjësit e caktuar.

4. Nëse janë nxitur fort me shpërblim për realizim të rezultateve dhe me gjoba për mos
përmbushjen e tyre.


Krijo trajnim etik. Punonjësit mund të trajtohen në çështje etike nëpërmjet formave
të ndryshme të trajnimit dhe mjeteve të ndryshme.
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Nxit sjelljen etike, është e njohur se sjellja që nxitet përsëritet qoftë ajo të jetë e
mirë apo e keqe. Ndërkaq ato sjellje që nuk përkrahen dhe nuk lejohen të përsëriten
zhduken.



Krijo poste, njësi dhe mekanizma të tjera strukturore për të punuar me etikë. Etika
nevojitet të jetë një punë e përditshme, jo një shpallje e përkohshme e një kodi të ri
etik që njëherë mundet edhe të plotësohet, mirëpo më vonë ndodhë që të lihet anash
dhe të harrohet (Ingram, 2010).

2.9 Përgjegjësitë sociale

Në vitin 1970, ekonomist dhe fituesi i çmimit Nobel, Milton Friedman botoi një artikull në
New York Times të titulluar “Përgjegjësia Sociale të Korporatës ( CSR )”.
Ndërsa rrjeti i PShK në Kosovë është themeluar më 21 prill 2011 nga liderët e bizneseve të
dalluar Kosovarë dhe ndërkombëtare të cilët ishin të përkushtuar për të rritur
ndërgjegjësimin e publikuar për PShK – në dhe të përfshijnë praktikat më të mira të PShKsë në kompanitë e tyre. Rrjeti i cili momentalisht funksionon në kuadër të AmCham synon
të zgjerohet dhe të bëhet një rrjet stimulues për të tërhequr biznese të reja në promovimin e
PShK-së përreth Kosovës (Havolli, 2006).
Shumë pak është folur rreth P.S në lidhje me bizneset sepse ata e kanë të vështirë të
kuptojnë që përfshirja në përgjegjësinë sociale shërben si një element ndihmës dhe motive
tek fitimi, por viteve të fundit janë marrë hapa konkretë nga kompani mbi këtë fushë.
Koncepti i përgjegjësisë sociale në kohët e sotme po fiton popullaritet. Kompanitë po bëhen
të përgjegjshme të përgjegjësive të tyre ndaj aktorëve të ndryshëm që lidhen me to. Ajo po
kalon përtej etikës sepse nuk ka të bëj vetëm me plotësimin e detyrimeve por ka të bëj me
një zgjedhje të përgjegjshme dhe të vazhdueshme të biznesit për të kontribuar jo vetëm për
të vepruar në mënyrë etike por edhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe
përmirësimin e jetës (Gibson, 2007).
Gjithnjë e më tepër, kompanitë po përpiqen të punojnë në një mënyrë si për të mbrojtur
interesat e punonjësve, konsumatorëve, furnitorëve dhe palëve të tjera po ashtu dhe të
shoqërisë në tërësi.
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Përgjegjësi sociale në biznes do të thotë të marrësh përgjegjësi personale për veprimet dhe
im paktin që biznesi ka në shoqëri, do të thotë të ndihmosh në zgjidhje të nevojave të
njerëzve, “ është një kontribut ne zhvillimin e burimeve natyrore e kapitalit human, si
shtesë e të fokusuarit jo vetëm tek fitimit ”, një teori etike ose ideologjike që tregon se si
një njësi (qeveri, korporata, biznes ose individ) ka përgjegjësi ndaj shoqërisë, e cila
karakterizohet nga të qenë vullnetar, jo me imponim, në ndryshim nga përgjegjësit ligjore,
dhe lidhet me përfshirjen e secilit në ndihmën që mund të jap në komunitet, jo vetëm nga
ana materiale por edhe me mbështetjen morale që mund të ofrojmë për sa i përket sigurimit
të mjedisit të qëndrueshëm, barazisë, mbështetjes së njerëzve dhe mbrojtjen mjedisore
(Cela, 2003).
Përgjegjësia sociale harmonizon interesat të ekonomisë, shoqërisë së biznesit dhe
komunitetit dhe konkretizohet kur zbatohet prej biznesit, shoqërisë e shtetit, pra prej në të
gjithave biznesi ka burimet dhe mjetet që i mundësojnë përmbushjen e përgjegjësi sociale
duke pasur një impakt të rëndësishëm në shoqëri (Havolli, 2006).
Përgjegjësia sociale është obligimi i një organizate për të maksimizuar impaktin e saj
pozitiv dhe për të minimizuar impaktin e saj negative në shoqëri. Në perceptimin bazë të
biznesit përgjegjësia sociale si çdo investim duhet të kthej benefitet për kompaninë kur
bëhet për të përmirësuar imazhin, sponsorizuar aktivitete afër interesit të vet kompanisë apo
për të bindur qeveritë e vendeve ku operojnë. Me fjalë të tjera, është “ koncepti që bizneset
në mënyrë aktive duhet të merren me mirëqenien e shoqërisë në tërësi. Përgjegjësia e
korporatave / bizneseve sot është shumë më gjerësisht e diskutuar dhe praktikuar, por
ekzistojnë dallime të mëdha në mënyrën se si ajo është interpretuar dhe zbatuar (Dekoll).
Përgjegjësia sociale në biznes është kontribut aktiv dhe vullnetar i bizneseve, me qëllim
përmirësimin e kushteve sociale, ekonomike dhe mjedisore dhe po ashtu përmirësimin e
pozitës së tyre konkurruese. Nevoja për përgjegjësi sociale të biznesit lind për shkak të
interesit të firmës të shoqërisë (Crowther, 2008).
Përgjegjësia sociale e kompanive, një angazhim i kompanive për të vendosur një ekuilibër
midis objektivave ekonomike dhe sociale, ka qenë në plan të dytë të menaxhimit dhe
lidershipit të biznesit. Bisedat e zakonshme të menaxhimit janë fokusuar tradicionalisht në
çështjet ligjore dhe të rrezikut, financat. Strukturat e menaxhimit. Çdo aktivitet me qëllim të
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mirë në kuadrin e përgjegjësisë sociale nuk është detyrimisht i orientuar drejt zhvillimit të
qëndrueshëm. Edhe në rastin më të mirë është i orientuar nga altruizmi apo dëshira e mirë e
sipërmarrësve apo drejtuesve të biznesit të përgjegjshëm (Havolli, 2006).
Në fakt, korporatat kanë përgjegjësi për një shumëllojshmëri të palëve të interesuara, duke
përfshirë punonjësit, klientët, komunitetet lokale dhe mjedisi. Çdo subjekt i bizneseve, jo
vetëm që duhet të jetë i ndershëm dhe i ndershëm në marrëdhëniet biznesor me subjektin
tjetër, por lypset të jetë dhe serioz dhe i përgjegjshëm dhe për veprimet vetanake, gjatë
realizimit të transaksioneve biznesore. Subjektet biznesore duhet të jenë të vëmendshëm,
plotësisht të përgjegjshëm në përmbushjen e plotë të transaksioneve të caktuar në mes tyre
(The Guide to Corporate Social Responsibility).
Përgjegjësia sociale e korporatave është një përkushtim i vazhdueshëm nga bizneset për
sjellje etike dhe të kontribuojnë në zhvillimin e gjithanshëm ekonomik, duke përmirësuar
cilësinë e jetës së fuqisë punëtore, si dhe komunitetit ku ata veprojnë.
Në qoftë se kjo nuk ndodhë, atëherë pala apo subjekti i cili nuk sillet me kujdes, vëmendje
dhe shkallë e gamë të duhur të përngjashmërisë është vetë përgjegjës për pasojat dhe dëmet
e shkaktuara, subjektit tjetër.
Kompania, e cila ka përgjegjësi sociale, ndërton besueshmërinë e saj, pasuron imazhin e
kompanisë e bën brendinë / markën e saj më të fuqishme, kontributin në përfitimin e
ndjeshëm afatgjatë, duke kontribuar edhe në:


Përformancë të përmirësuar financiare



Ngre moralin, angazhimin dhe përformancën e të punësuarve në kompaninë tuaj.



Zhvillon shkathtësitë e të punësuarve.



E bën imazhin e kompanisë më të fuqishëm.



Tërheq investitorë të rinj.



Ngre besueshmërinë dhe preferencën e klientit (Përgjegjesia sociale e biznesit).

Përgjegjësia sociale mund të ndahet në dy pjesë: përgjegjësia humane dhe përgjegjësia
mjedisore.

Përgjegjësia humane
Përgjegjësia humane i referohet përgjegjësisë së organizatës ndaj pjesëve të ndryshme që
22

lidhen me të, që në gjuhën e biznesit njihen si “aktorët”. Këto pjesë përfshijnë të punësuarit,
aksionarët, qeverinë, konsumatorët, investitorët, furnitorët, konkurrentët dhe shoqërinë në
tërësi.
Përgjegjësia mjedisore
Përgjegjësia mjedisore i referohet përgjegjësisë së organizatës në mbrojtjen e mjedisit.
Koncepti i përgjegjësisë sociale në kohët e sotme po fiton popullaritet. Kompanitë po bëhen
të përgjegjshme të përgjegjësive të tyre ndaj aktorëve të ndryshëm që lidhen me to. Gjithë
një e më tepër, kompanitë po përpiqen të punojnë në një mënyrë si për të mbrojtur interesat
e punonjësve, konsumatorëve, furnitorëve dhe palëve të tjera po ashtu dhe të shoqërisë në
tërësi. Koncepti i firmës së biznesit që punon vetëm për motivin e përftimit të ardhurave,
gradualisht po del jashtë mode (Gibson, 2007).

2.10 Objektivat e përgjegjësive sociale në biznes.

Grupet për të cilat organizata e biznesit duhet të kenë përgjegjësi janë si më poshtë:


Secila prej firmave të biznesit, veprojnë në një mjedise dhe në një komunitet të
caktuar, mbi të cilën ata kanë përgjegjësi të barabarta, ndaj shoqërisë, për
përmirësimin e saj.



Duke u ndër vepruar shoqëria me firmat, nëpërmjet mënyrave të ndryshme, ata
ofrojnë ndihmë, mbështetje dhe mbrojtje. Nga kjo lidhje, organizatat e biznesit,
ofrojnë ndaj komunitetit një tërësi shërbimesh dhe produktesh, për vetë faktin se ata
përdorin lëndë të parë dhe fuqi punëtore prej komunitetit dhe në këtë mënyrë, ata
duhet të tregojnë interes për ambientin ku ata operojnë dhe veprojnë. Secila prej
organizatave duhet të bashkëveproj me komunitetin dhe pro mjedisit sepse në këtë
mënyrë çdo firmë e rritë përformancën, veprimtarinë e saj, markën. Për këtë shkak,
çdo firmë duhet të tregoj një interes, për të parandaluar çdo veprim që mund të sjell,
ndotje në mjedise.
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Në krijimin e ligjeve për mbrojtjen e mjedisit, çdo firmë duhet të marrë në
konsideratë sepse dalja e këtyre ligjeve u shërbejnë organizatave të biznesit për ta
mbrojtur mjedisin dhe pa cenuar fitimin e firmës.

Punonjësit
Në çdo organizatë, firma duhet të respektojë dhe ti përmbahet legjislacionit për
marrëdhëniet midis punonjësve dhe punëdhënësve për punësim të barabartë, për pension
dhe për çdo detyrim tjetër që lind në vendin e punës. Problemi që haset më shpesh në firma
të ndryshme është qëndrimi ndaj punonjëseve. Çdo punonjës në një organizatë ka detyrim
dhe është përgjegjës ndaj menaxhereve dhe punonjësve të tjerë. Por gjithashtu ata kanë dhe
të drejta të cilat për organizatën përbëjnë një detyrim, dhe për këtë arsye me qëllim që të
krijojnë një imazh të mirë ndaj opinionit publik, menaxherët dhe pronarët e një firme
përqendrohen tek nevojat e punonjësve. Dhe pse si koncept është shumë i drejtë, jo të gjithë
e respektojnë dhe e zbatojnë.

Konsumatorët
Qëllimi i çdo organizate, nuk është vetëm fitimi por dhe mbrojtja e konsumatorit, theksimi
i nevojave të konsumatorëve dhe kushtimi i rëndësisë tek shërbimi ndaj tyre, kjo në një
mënyrë të drejtë. I klasifikojmë ne dy grupe përqendrimi të vëmendjes prej organizatoreve
ne lidhje me prodhimin e produkteve duke i lidhur me:
1. Shëndetin dhe sigurinë,
2. Cilësinë e produktit.

E gjitha kjo sepse janë prodhuar produkte jocilësore dhe jo në standardet e duhura, e
lidhur kjo për firma të fushave të ndryshme. Çdo prodhim i produkteve si rezultat i lëndëve
të para jocilësore, të punonjësve jo të kualifikuar do të sjellin shumë pasoja negative për
çdo firmë duke ulur përformancen dhe emrin e saj, si dhe në ulje ekonomike.
Dhe në lidhje me cilësinë e prodhimit, çdo firmë është e lidhur ngushtë me konsumatorin
sepse ai ndër vepron drejtpërdrejtë me veprimtarinë dhe vazhdimësinë e firmës, duke
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krijuar një opinion, besueshmëri, siguri për cilësinë që ajo ofron, për një mjedis dhe për një
jetë të shëndetshme.
Në lidhje me qeverinë, çdo firmë duke qenë në përputhje me legjislacionin, duke qenë në
përputhje me zbatimin e ligjeve, respektimin e rregullave, përcjell një mesazh të drejt për të
gjithë komunitetin. Në këtë mënyrë qeveria jo vetëm që favorizon konsumatorin dhe
shoqërinë, por do ti kushtoj dhe një vëmendje ndaj çdo organizate të tillë (Ingram, 2010).

2.11 Klasifikimi i përgjegjësive sociale

Përgjegjësia sociale klasifikohet në 6 grupe : përgjegjësia ndaj vetvetes, punëtorëve,
aksionareve, shtetit, konsumatorëve, mjedis.
Përgjegjësia ndaj vetvetes:
Është përgjegjësia e secilit biznese të korporatave entitet të drejtuar dhe për të punuar në
drejtim të rritjes, zgjerimit dhe stabilitetit dhe kështu të fitojnë fitime. Nëse korporata është
për të arritur qëllimet sociale dhe ekonomike, organizative efikasiteti duhet të jetë rritur.
Përgjegjësia ndaj punëtorëve:
Punonjësit janë pjesa më e rëndësishme e një organizate. Në vijim janë disa nga
përgjegjësitë të cilat një entitet biznesi ka ndaj saj:


Pagesën në kohë



Mjedisi higjienikë



Sjellja e mirë dhe të paanshëm



Kujdesi shëndetësor



Të aktivitetet rekreative



Nxitja e tyre për të marrë pjesë në vendimet menaxheriale.

Përgjegjësia ndaj aksionareve:
Është përgjegjësi e subjektit të korporatave për të mbrojtur investimet e aksionarëve dhe të
bëjnë përpjekje për të sigurojë një kthim të arsyeshëm në investimet e tyre.
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Përgjegjësia ndaj shtetit:
Nga fitimit në dispozicion, shteti ka të drejtë për një pjesë të caktuar sipas ligjeve të tatimit
mbi të ardhurat. Maksimal transparenca duhet të ushtrohet në lidhje me llogarinë e fitimit
dhe humbjes dhe bilanc.
Përgjegjësia ndaj konsumatorëve:
Kompania duhet të mbajnë standard të cilësisë së lartë me çmime të arsyeshme. Ajo nuk
duhet të mbështetet në neglizhencë si rrethim i black marketing.
Përgjegjësia ndaj mjedisit:
Është përgjegjësi e organizatës për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit. (Crowther, 2008)

2.12 Llojet e përgjegjësisë sociale

Ekonomike

Ligjore

PËRGJEGJËSIA
SOCIALE
Etike

Filantropike

Figura 3. Llojet e përgjegjësisë sociale
(Përgjegjesia sociale e biznesit)

Përgjegjësia Ekonomike:
Përgjegjësia e parë e një kompanisë është përgjegjësia e saj ekonomike që do të thotë, një
kompani duhet të jetë kryesisht me kthyer një fitim. Kjo për faktin e thjeshtë se në qoftë se
një kompani nuk mund të përfitojë, ajo nuk do të zgjasë, punonjës do të humbasin vendet e
punës dhe kompania nuk do të jetë në gjendje për të menduar në lidhje me kujdesinë ndaj
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përgjegjësitë e saj sociale. Para se një kompani mendon për të qenë një qytetar i mirë i
korporatave, ajo së pari duhet për të siguruar që ajo mund të jetë fitimprurës.
Përgjegjësia ligjore:
Përgjegjësitë ligjore të kompanisë janë kërkesat që janë vendosur në të nga ligji. Në
vazhdim për të siguruar që kompania është fitimprurëse, duke siguruar që ajo i bindet të
gjitha ligjeve është përgjegjësi më e rëndësishme, sipas teorisë e përgjegjësisë shoqërore.
Përgjegjësitë ligjore mund të shkojnë nga rregullat e letrave me vlerë në ligjin e punës,
ligjin e mjedisit dhe mandej edhe të drejtën penale. Ligjet e vendit dhe ligjet ndërkombëtare
të tregtisë dhe tregti ka për t`u ndjekur dhe të respektohen.
Përgjegjësia etike:
Përgjegjësitë ekonomike dhe ligjore janë dy obligime të mëdha të një kompanie. Pas një
kompani ka plotësuar këto kërkesa themelore, një kompani mund të merret me përgjegjësi
etike. Përgjegjësia etike janë përgjegjësi që një kompani e vë në vetvete, sepse pronarët e
saj besojnë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë, jo sepse ata kanë një detyrim për ta bërë
këtë. Përgjegjësitë etike mund të përfshijnë duke qenë miqësorë me mjedisin, duke paguar
pagat, drejta ose refuzimin për të bërë biznes me shtypës.
Përgjegjësia filantropike:
Nëse një kompani është në gjendje për të përmbushur të gjitha përgjegjësitë e saj të tjera,
ajo mund të fillojë përmbushjen e përgjegjësive të filantropike. Përgjegjësitë filantropike
janë përgjegjësitë që shkojnë mbi dhe përtej asaj që është thjesht e nevojshme, ose atë që
kompania beson se është e drejtë.
Ato përfshijnë duke bërë një përpjekje për të përfituar shoqërinë – për shembull, duke
dhuruar shërbime të organizatave të komunitetit, të angazhohen në projekte për të ndihmuar
mjedisin ose për të dhuruar para për shkaqet bamirëse (Ingram, 2010).

2.13 Dy pikëpamjet e përgjegjësive sociale

Çka do të thotë për një organizatë të jetë e përgjegjshme për shoqëri ? Dy vështrime të
ndryshme e dominojnë këtë mendim. Njëra anë, është vështrimi klasik – pastër ekonomik,
ndërsa, në anën tjetër vështrimi socio ekonomik.
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Pikëpamja Klasike
Pikëpamja klasike thotë se e vetmja përgjegjësi shoqërore e menaxhmentit është
maksimizimi i fitimeve. Autori i cili më së shumti është i përfolur për këtë qasje ose
vështrim është ekonomisti dhe Nobelisti Milton Friedman.
Ai thekson se përgjegjësia primare e menaxherëve është operimi dhe udhëheqja e biznesit
në interesin më të mirë të aksionarëve.
Cilat janë këto interesa ? Friedmani thotë se i vetmi qëllim i aksionarëve është kthimi
financiar ( fitimi ). Ai gjithashtu thotë se menaxherët gjithashtu vendosin të shpenzojnë
burimet për të mirë shoqërore: e shtojnë në koston e bërjes së biznesit. Kjo kosto gjithmonë
kalohet te konsumatorët, ose duke i ngritur çmimet ose duke i absorbuar nga aksionarët
fitimet më të vogla si dividendët.
Pra, Friedman nuk thotë se kompania nuk duhet të jetë e përgjegjshëm për shoqëri, ai
mendon se duhet të jetë e përgjegjshëm. Por gjerësia e kësaj përgjegjësie është
maksimizimi i fitimit për aksionarët (Friedman, 2009).
Pikëpamja socio ekonomike
Pikëpamja socio ekonomike është ajo pikëpamje që përgjegjësitë shoqërore të
menaxhmentit i sheh përtej fitimeve dhe që në të është e përfshirë mirëqenia e shoqërisë.
Ky pozicionim është i bazuar në besimin se korporatat nuk janë etnitete të pavarura dhe me
përgjegjësi vetëm për pronarët. Ata gjithashtu kanë përgjegjësi te shoqëria e gjerë të cilët në
bazë të ligjeve dhe rregulloreve kanë mundësuar edhe formimin e tyre dhe përkrahë ato
duke i blerë dhe konsumuar produktet dhe shërbimet e tyre. Përveç kësaj përkrahësit e kësaj
pikëpamje besojnë se organizatat bizneseve nuk janë vetëm institucione ekonomike.
Shoqëria pret, mandej edhe i inkurajon bizneset të nivelohen në çështje sociale, politike dhe
legale.
Dallimi në mes të këtyre dy pikëpamjeve është më lehtë të kuptohet nëse mendojmë në
terme se ndaj kujt organizatat kanë përgjegjshmëri. Klasikët do të tonin se aksionarët ose
pronarët janë ata për të cilët duhet menaxherët të mërziten . Të tjerët do të thoni se
menaxherët kanë përgjegjësi ndaj çdo grupi që mund të preket nga vendimet dhe sjelljet e
menaxherëve – aksionarëve (Crowther, 2008).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë hulumtimit, është parë se nuk ka shumë literaturë që kanë ndonjë fokus të veçantë
etika dhe përgjegjësitë sociale në biznes. Andaj, në një botë të zhgënjyer me globalizimin,
rëndësia e etikës së biznesit është më e madhe se kurrë.
Kurse pyetja themelore hulumtuese që është parashtruar në këtë punim adreson rëndësinë e
etikës dhe PS në biznes. Prandaj qëllimi i këtij punimi është që të përdorët etika dhe PS
nëpër biznese.
Çështjet e etikës dhe PS janë faktorët të cilat ndikojnë dukshëm në vendimmarrjen e
biznesit. Biznesi duhet të jetë me të vërtetë duke vepruar në një mënyrë që shkon përtej
motiveve thjesht fitimprurëse. Kur një biznes është i njohur për trajtimin e ndershme me të
gjithë njerëzit, prej punonjësve të saj, klientëve të aksionarëve dhe shitësit, shpesh është
më shumë gjasa për t`u bërë më të suksesshëm. Etika e biznesit dhe PS luajnë një rol të
rëndësishëm në punësimin dhe menaxhimit të biznesit në praktika. Njerëzit e parë të
punësuar duhet të jetë i vetëdijshëm për vlerat dhe etikës së praktikave të kompanisë, në
mënyrë që kompania të rritet dhe zgjerohet, këto praktika vazhdojnë të jenë të mbështetur.
Kur një biznes është menaxhuar mirë, të punësuarit zakonisht do të ndjehen se ata janë
duke u trajtuar në mënyrë të drejtë. Kjo mund të ndihmojë kompaninë për të punësuar dhe
mbajtur punonjës të shkëlqyer, e cila është e dobishme për suksesin e saj të përgjithshëm.
Jo rrallë herë ndodh që kompanitë kosovare shkelin etikën në biznes. Problemet që vetë ata
i raportojnë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, kanë
të bëjnë me mungesë të etikës dhe PS.
Bizneset në Kosovë përfshihen gjithashtu në mos deklarim të shumës së fitimit të
realizuara, mashtrim të klientëve, trajtim i pandershëm i punëtorëve, palëve të treta etj.
Ku pasojat negative që rrjedhin nga mos deklarimi janë se ndërmarrjet që nuk raportojnë,
hasin në një publicitet negativë, gjithashtu edhe reputacioni i keq ndikon në zvogëlimin e
tregjeve dhe investimeve dhe në brendinë e ndërmarrjes, një ndër pasojat negative është se
profesionistët e dalluar nuk preferojnë të punojnë në organizata me reputacion të tillë.
Ndërsa përfitimet që vijnë nga raportimi i çështjeve etike është sinqeriteti i cili gjatë
raportimit ndihmon në përmirësimin e imazhit dhe të gjendjes së biznesit gjithashtu edhe
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instucionalizimi i transparencës dhe përmirësimi i raportit ndaj publikut do

të bëhet

detyrim ligjor për të gjitha ndërmarrjet.
Nga kjo mund të kuptojmë se problemet e etikës në biznes janë të mëdha dhe të panumërta.
Ekonomia është në një presion të madh të korrupsionit. Në situatën kur ende shteti nuk
është i konsoliduar gjenden njerëz, biznese, dhe titullarë të ndryshëm të pozitave të
rëndësishme të cilët abuzojnë normat dhe ligjet e bërjes së biznesit duke kërkuar rrugë
anësore për përfitime individuale.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të
ndryshme kërkimore dhe përpilimin e bazave të dhënave në mënyrë që të analizohen të
dhënat dhe të arrihet ndërtim i duhur i projektit hulumtues.
Metodologjitë e përdorua në këtë punim janë:
Metodologjia e kërkimit, që përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të
ndryshme kërkimore dhe përpilimin e bazave të dhënave në mënyrë që të analizohen të
dhënat dhe të arrihet ndërtimi i duhur i projektit hulumtues.
Metodologjia e mbledhjes së të dhënave sekondare, analiza dhe hulumtimi të dhënave
është ndërmarre me kujdes të veçantë, duke dashur të fitoj një kuptim më të gjerë dhe
efektiv në lidhje me pyetjet kërkimore.
Metodë kuantitative, ku si instrument kemi përdorur pyetësorin, si mostër kemi anketuar
100 persona të sektorëve të ndryshëm.
Gjithashtu në këtë punim kemi analizuar dy raste studimi: “ProCredit Bank” bankë
vendore, dhe rasti i dytë ka të bëjë me një kompani ndërkombëtare “Nike”.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Kosova, si një vend me të ardhura mesatare të ulëta po ballafaqohet me sfida të mëdha për
të forcuar sektorin kombëtar produktiv, që nevojitet në bazë të kompetencave të reja
ekonomike dhe teknologjike, gjithashtu edhe një integrim më të mirë në ekonominë
globale, përmirësim të standardeve të jetës dhe punësimit. Tani për tani, ekonomia e
Kosovës po përballet me probleme të natyrave të ndryshme. Emigrimi i vazhdueshëm i
punëtorëve të kualifikuar, investimet e pamjaftueshme në shkencë dhe teknologji,
menaxhim i pabarabartë rajonal i pasurisë kombëtare janë kufizime themelore për rritjen e
ekonomisë së Kosovës.
Ndër faktorët që ndikojnë në një rezultat të tillë ka dal se është mungesa e etikës dhe e PS
në punë. Në bazë të hulumtimit të bërë me anë të një pyetësori ku traget i të anketuarave
kanë qenë punonjës të ndryshëm në sektorë të ndryshme, si dhe kompani të ndryshme.
Ky pyetësor është i përberë nga shtatë pyetje me mundësi të ndryshme të përgjigjeve. Në
diagramet vijuese janë paraqitur rezultatet e pyetjeve veç e veç.
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Figura 4. Termi Etikë dhe PS

Sipas rezultateve të marra nga kjo pyetje konstatoj se termi etik dhe ai PS është i dëgjuar,
por të mirat që mund të sjell aplikimi i tije nuk është i njohur.
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Figura 5. Prania e kodit të etikës

Në bazë të rezultateve të marra nga kjo pyetje është për të ardhur keq se një numër i madh i
punëtorëve nuk është i vetëdijshëm nëse kompania ka një kod të etikës në bazë të së cilit
duhet të sillen apo të cilit punëtorët e saj duhet ti përmbahen.

80
60
40
20
0
Pak
Mesatar

Shumë

Figura 6. Rëndësia e etikës dhe PS në biznes

Edhe pse në Kosovë nuk është e pranishme etika dhe PS një numër i madh i punëtorëve
mendojnë se etika dhe PS luaj një rrol të rëndësishëm në zhvillimin dhe trajtimin e tyre në
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kompaninë në të cilën punojnë. Vetëm një numër i vogël i të anketuarve mendojnë se etika
dhe PS nuk kanë rëndësi në biznes.
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Figura 7. Përfitimet nga Etika dhe PS

Përfitimet nga Etika dhe PS janë të njohura apo mendohet se aplikimi i tyre mund të sjellin
përfitime në kompani.
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Figura 8. Etika dhe PS në Kosovë
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Edhe pse përfitimet e përdorimit dhe aplikimit të etikës dhe PS janë të njohura për
punëtorët mendimi se sa është prezent kjo në shoqërinë e të bërit biznes në Kosovë është e
vogël.
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Figura 9. Roli i etikës

Roli i etikës konsiderohet të jetë i dobishëm dhe pozitiv nga shumica e të anketuarve,
konsiderohet se është pjesë e motivimit për të kontribuar më tepër në zhvillimin e
kompanisë.
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Figura 10. Etika dhe PS në botë
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Shumica e të anketuarve mendojnë se etika dhe PS respektohen nëpër botë, madje mund të
jenë të mbrojtura edhe me ligje përkatëse.
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Figura 11. Fokusimi dhe aplikimi i etikes dhe PS në institucione

Duke parë rëndësinë dhe mundësitë e përfitimit të përfshirjes së etikës dhe të PS në
zhvillimin e bizneseve dhe duke u referuar në atë se bizneset ndërkombëtare mendohet se i
kushtojnë rëndësi të madhe etikës dhe PS. Edhe në Kosovë mendohet se duhet një
përkushtim më i madh institucional në aplikimin e etikës dhe PS.

Për të parë rezultatet e këtij pyetësori në praktik janë analizuar dy raste studimi të cilat ka
pasur zhvillime të mëdha pas ndryshimit të qasjes së tyre në raporte me etikën.
ProCredit Banka ishte banka e parë e hapur në periudhën e pasluftës në Kosovë, e cila
shumë shpejt është shndërruar në një bankë të vërtetë komerciale që ofron një gamë të gjerë
shërbimesh bankare.
Për shkak të urgjencës së themelimit të infrastrukturës së përgjithshme bankare, në vitet e
para, banka ka mobilizuar një sasi të mëdha fondesh donatore për Kosovën dhe rrjedhimisht
është shndërruar në bankën kryesore të kursimeve. Në pranverën e vitit 2002, është banka e
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parë në Kosovë, që u ka ofruar klientëve të saj kartela bankare, ndërkohë që, Kosova është
bërë një ndër sektorët më të zhvilluar bankar të rajonit për sa i përket përdorimit të
kartelave bankare, ProCredit Banka, është bankë zhvillimore, e cila ofron shërbime të plota.
Ajo u ofron shërbime të shkëlqyeshme klientëve dhe një gamë të gjerë produktesh bankare.
Në operacionet e tyre kreditore, ata përqendrohen në dhënien e kredive për ndërmarrjet
mikro të vogla dhe të mesme meqë jemi të bindur se këto biznese krijojnë numër të madh të
vendeve të punës si dhe japin kontributin vital në ekonomitë në të cilat operojnë.
Pra siç mund ta shohim kjo bankë njihet si një ndër bankat e para dhe më të zhvilluar në
vendin tonë. Si një bankë që njihej për punën profesionale që bënte dhe që kishte fituar
besimin e klientëve. Por pas shumë viteve punë ndodhi një rast që pothuajse gjithë mundin
e asaj pune që kishte arritur ta kryente vetëm për t`u shërbyer qytetareve i shkoi dëm.
Gjatë vitit 2012 janë larguar dhjetëra punëtorë nga banka ProCredit, njëra ndër më të
mëdhatë në Kosovë dhe liderë në fitim. Disa prej këtyre punëtorëve e kanë paditur. Banka
thotë se respekton legjislacionin e punës dhe se është ndër punëdhënësit më të mëdhenjtë në
vend. Në gazeta shkruante se vetëm gjatë vitit 2012 ishin larguar 56 persona nga puna.
Atyre u ishte kërkuar që të merrni dy rroga shtese dhe më pas të jepnin dorëheqje, në rast se
nuk pajtoheshin me këtë jo vetëm që do të largoheshin nga puna por do të merrnin edhe
vërejtje, gjë që do të ndikonte në zhvillimin e karrierës së tyre në të ardhmen. Disa nga ta
heshtën, por shumë nga ta patën guximin edhe t`i kundërviheshin bankës më të madhe në
vend që edhe e quante vetën “liderë në fitim”.
Nga e gjithë kjo jo vetëm që u dëmtuan punonjësit emocionalisht, financiarisht dhe që u
shkatërrua reputacioni i tyre, por e dëmtuar ishte edhe ProCredit Banka e cila humbi
imazhin e vet e me këtë humbi edhe shumë klientë e punëtor tjerë të cilët ishin larguar për
arsye keqardhjeje të asaj që u kishte ndodhur kolegeve të tyre të lartpërmendur.
Ky ishte rast konkret i ProCredit Bankë. Një gjest aq i ulët përball punëtoreve të cilët kishin
vetëm veten e tyre si mbështetje. Për të arritur qëllimet e tyre si bankë vepruan në mënyrat
më të poshtra, e shfrytëzuar çdo lloje presioni vetëm për të arritur atë që donin.
Prandaj e gjitha kjo ndodhi mos prezenca e etikës dhe PS.
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Nike është një kompani e madhe Amerikane që njihet për prodhimin e pajisjeve sportive.
Kjo kompani është furnizuesi më i madhe i këpucëve dhe rrobave atletike në botë. Nike ka
dyqane pothuajse në tërë botën.
Por, Nike nuk njihet vetëm si një kompani e suksesshëm, ajo njihet si një kompani që i
mungon etika dhe përgjegjësitë sociale ndaj punëtorëve. Pas një rrjetë televiziv raportoi se
punëtorët në këtë kompani vuajnë shumë nga abuzime të ndryshëm, e cila ndodhej në
vendet e varfra si në Indonezi, Vietnam, Azi . Pas publikimit të lajmeve Nike u përballë
menjëherë me dëmtime të reputacionit të cilat ndikuan në çmimet e ulëta të aksioneve dhe
shitja e dobëte.

Ku sfidat etike që është përballë kompania Nike , ku kanë ndodhure në vendet të varfra
janë:


Çështja e punës së fëmijëve dhe e problemit dyqan djersë ka qenë një nga sfidat
ligjore që Nike është ballafaquar. Duke punësuar fëmijë të moshave 14 vjeç me një
orare të gjatë të punës dhe një rrogë të vogël.



Sfida tjetër që është përballur me Nike është punëtorët janë dhënë një pagë shumë të
ultë dhe të bëjë jashtë orarit të punës në vende si Vietnami, Kina dhe Indonezia nën
një nënkontratë.



Sfidë tjetër që është përballur Nike është kushtet e këqija të punës dhe punën e
detyruar në fabrikat që prodhojnë produktet e tyre.



Dhe një sfidë tjetër që është përballur nga kompania është dëmi mjedisor që është
bërë për shoqërinë nga ajri dhe ndotja e ujit, zhurmave dhe ndryshimet në klimën
për shkak të ndotjes etj.

Menaxhmenti i Nike duhet të kuptojnë se pse përgjegjësia etike është e nevojshme në
kuadër të kompanisë për shkak se ajo është obligim i menaxhimit të organizatës për të
marrë vendime dhe për të ndërmarrë veprime që do të rritet mirëqenien dhe interesin e
shoqërisë dhe si dhe organizimin. Kjo do të përfshijë aktivitetet dhe angazhimet që kanë të
bëjnë me të drejtat e njeriut, qeverisjen dhe etikës, zhvillimin, kushtet e punës të
punonjësve, përfshirjen e komunitetit, kënaqësinë e konsumatorëve, marrëdhëniet me
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furnizuesit dhe konsumatorët e kompanisë dhe respektimin së fundi për kulturat e ndryshme
dhe njerëz të ndryshëm etj.
Për të qenë etike përgjegjës, vendimmarrësit Nike duhet të veprojë me barazisë, drejtësisë
dhe paanësisë, të respektojnë të drejtën e individëve dhe të sigurojë trajtim të ndryshëm për
të punësuarit dhe të individëve, por vetëm kur është e rëndësishme për qëllimet dhe
objektivat e kompanisë.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Etika është vështirë për të përcaktuar në mënyrë të saktë. Në kuptimin e përgjithshëm, etika
është kodi i parimit të moralit dhe vlerave që rregullojnë sjelljet e një personi apo grupit me
respekt për atë që është e drejtë apo e gabuar.
Etika e biznesit është mënyra e të konceptuarit, bashkimit, komunikimit, kryerjes së punëve
në pajtim me normat shoqërorë, natyrore dhe biologjike, sipas ligjshmërisë së mjedisit që e
rrethon njeriun. Pra etikën në biznes mund ta definojmë si zhvillim, kryerje të punëve ose
afarizëm-biznes në pajtim me rregullat shoqërore dhe të natyrës. Etika e biznesit është duke
evoluar vazhdimisht. Ajo tani, në mënyrën më shkencore, përcjell dhe ka të bëjë me
çështjet shumë të ndjeshme rreth etikës në biznes. Derisa ajo në fillim trajtohej nga teologët
e filozofët, tani ajo është duke studiuar edhe nga menaxherët. Kjo fushë nuk do të thotë se
studion vetëm çështjet morale rreth asaj se çka duhet të bëhet dhe çka nuk duhet të bëhet.
Ajo i studion në mënyrë sistematike çështjet e moralit, përgjegjësitë dhe marrjen e
vendimeve brenda ndërmarrjes. Pra marrja e vendimeve shqyrtohet në pikëpamje etike.
Përgjegjësi sociale në biznesin tonë do të thotë të marrësh përgjegjësi personale për
veprimet dhe impaktin që biznesi ka në shoqëri, do të thotë të ndihmosh në zgjidhje të
nevojave të njerëzve dhe është një kontribut në zhvillimin e burimeve natyrore e kapitalit
human, si shtesë e të fokusuarit jo vetëm tek fitimi. Fryma etike që na karakterizon për të
qenë përgjegjës ndaj shoqërisë, e cila karakterizohet duke qenë vullnetar, jo me imponim,
në ndryshim nga përgjegjësitë ligjore dhe lidhet me përfshirjen e secilit në ndihmën që
mund të japë në komunitet, jo vetëm nga ana materiale por edhe me mbështetjen morale që
mund të ofrojmë për sa i përket sigurimit të mjedisit të qëndrueshëm, barazisë, mbështetjes
së njerëzve dhe mbrojtjes mjedisore .
Pra, përgjegjësia sociale ka të bëj me vlerat e një kompanisë ndaj shoqërisë.
Sjellja etike dhe përgjegjësit sociale në biznes mund të sjellin përfitime të rëndësishme për
një biznes. Pra kompanisë mund t`i sjellim fitim duke tërheq klientë të produkteve të
firmës, duke rritur shitjet dhe fitimet. Të punësuarit duan të qëndrojnë me biznesin, të
zvogëlojë qarkullimin e punës dhe për këtë arsye të rritet produktivitetit. Tërheqin më
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shumë punonjës që dëshirojnë të punojnë për biznesin, të zvogëlojnë shpenzimet e
rekrutimit dhe të mundësojë kompanisë për të marrë punonjësit më të talentuar etj.
Sjellja jo etike ose mungesa e përgjegjësisë sociale nga krahasim mund të dëmtojë
reputacionin e firmës dhe të bëjë atë më pak tërheqës për palët e interesuar. Fitimet mund të
bjerë si rezultat.
Një program krijues dhe të mirë menaxhuar të etikës dhe përgjegjësive sociale është në
interesin më të mirë të

gjithë bizneseve – jo vetëm konsumatorëve tanë por edhe

punonjësit, klientët, furnizuesve dhe partnerëve të tjerë të biznesit të cilët punojnë së
bashku me ne.
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8. APPENDIXES
Pyetësor

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me etikën dhe përgjegjësinë
sociale, të dhënat e të cilit do të na ndihmojnë të mbledhim informacione në lidhje me
realizimin e një projekti hulumtues për Etikën e biznesit dhe përgjegjësitë sociale.
Përgjigjet tuaj në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për
qëllime tjera, përveç këtij punimi hulumtues.

Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme vendosin “X” në kuti që përfaqëson përgjigjen tuaj. Pyetësori
përfshin gjithsej 10 pyetje të ndryshme kryesisht kanë të bëjnë me etikën dhe përgjegjësitë
sociale dhe këto shqyrtohen si raste studimi në temën e diplomës.

1. Emri dhe Mbiemri i intervistuesit ?

.

2. Emri i kompanisë

.

3. A keni dëgjuar për termin etikë dhe përgjegjësi sociale ?
Po ☐
Jo ☐

4. A ka institucioni juaj një kod etikë ?
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Po

☐

Jo

☐

Nuk e di

☐

5. Sa mendoni që ka rëndësi etika në biznese ?
Pak

☐

Mesatar ☐
Shumë

☐

6. A mendoni se etika dhe përgjegjësitë sociale sjellin përfitime në biznese ?

Po

☐

Jo

☐

Nuk e di

☐

7. A mendoni se etika dhe përgjegjësitë sociale e përdorin të gjitha bizneset në Kosovë ?

Po

☐

Jo

☐

Ndoshta

☐

Nuk e di

☐

8. A mendoni se etika dhe përgjegjësitë sociale në Kosovë është pozitive apo negative ?

Pozitive

☐
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Negative ☐

9. A mendoni se etika dhe përgjegjësitë sociale respektohet nëpër botë ?

Po

☐

Jo

☐

Ndoshta ☐
Nuk e di ☐

10. A mendoni se ja vlen çdo institucion të fokusohet në etikë dhe përgjegjësitë sociale ?

Po

☐

Jo

☐

Ndoshta

☐

Nuk e di

☐

Faleminderit për kohën dhe ndihmën tuaj.
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